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ТАЛАБАЛАРДА МИЛЛАТЛАРАРО МУОМАЛА МАДАНИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ
Аҳроров Юнус Аҳмедович
Самарқанд давлат университети
педагогика фанлари номзоди, доцент
Аннотация: Илмий мақолада университет талабалари – бўлажак ўқитувчиларда
миллатлараро муомала маданиятини шакллантиришга доир асосий манбалар, генезиси
тадқиқ этилган.
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Самаркандский государственный университет
Кандидат педагогических наук, доцент
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические проблемы и основные
источники, генезис формирования культуры межнационального общения у будущих
учителей – студентов университета.
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Abstract: In this article described theoretical problems and basic sources, genesis of
formation of culture interethnic dialogue at the future teachers - university students.
Keywords: Interethnic, culture of dialogue, generation, folk pedagogy, national position,
avtostereotip, geterostereotip.
Олий таълим муассасаси талабасида миллатлараро муомала маданиятини
шакллантиришнинг мазмунини аниқлаш мазкур тадқиқотнинг асосий мақсадидир.
Биринчи Президент И.А.Каримов Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси IХ
сессиясида сўзлаган «Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори»
номли маърузасида бунинг мазмунини шундай ифодалаган эди: «Фақатгина
чинаккам маърифатли одам инсон қадрини, миллат қадриятларини, бир сўз билан
айтганда, ўзлигини англаш, эркин ва озод жамиятда яшаш, мустақил
давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб обрўли ўрин эгаллаши учун
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фидойилик билан курашиши мумкин» [1]. Бундай ғурурли инсон ҳеч қачон ўзидан
бошқа миллат вакилидан ўзини устун қўймайди, фақат ана шундагина, яъни ўз
қадрини билгандагина бошқа миллат вакилининг қадриятларини ҳурмат қилиш,
ёшларда миллатлараро муомала маданиятини шакллантириш мумкин бўлади.
Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонунининг 3-моддасида
таълим-тарбия соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принципларидан бири
сифатида «Таълим-тарбиянинг инсонпарвар, демократик характерга эга эканлиги»
4-моддасида эса, «жинси, тили, ёши, ирқий, миллий мансублиги, эътиқоди, динга
муносабати, ижтимоий мавқеи, турар жойи, Ўзбекистон Республикасида қанча вақт
яшаётганлигидан қатъий назар, ҳар кимга билим олишда тенг ҳуқуқ
кафолатланади»[1], деб таъкидланадики, бунга биз миллатлараро муносабатлар
муаммосини ҳал этишда ҳам бемалол таянишимиз мумкин.
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев президентлик лавозимига киришиш
тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма
мажлисида сўзлаган нутқида “... мамлакатимизда ҳукм сураётган миллатлар ва
фуқаролар тотувлиги, ўзаро ҳурмат ва меҳр-оқибат муҳитини кўз қорачиғидек
сақлаш ҳамда мустаҳкамлашни ўзимнинг устувор вазифам, деб ҳисоблайман.
Маълумки, юртимизда виждон ва эътиқод эркинлиги, турли миллат вакилларининг
ҳуқуқлари кенг кафолатланиб, диний бағрикенглик муҳити мустаҳкамланмоқда” [3].
– деб таъкидлаганида ҳам, бугунги кунда ёшларда миллатлараро муомала
маданиятини тарбиялаш долзарб вазифа эканлигини назарда тутган дейиш мумкин.
Бу муаммони ҳал этишда, биринчи навбатда, бўлажак ўқитувчида
миллатлараро муомала маданиятини шакллантиришга доир ижтимоий-сиёсий,
маънавий-маърифий асосларни ташкил этувчи қуйидаги манбаалардан хабардор
бўлиш лозим бўлади:
1. Халқ педагогикаси. Республикамиз аҳолиси, этник қатламлар, бевосита
эса, ўзбек халқи томонидан кўп асрлар давомида яратилган тарбия тизими. Бу
тизим ўзида таълим-тарбияга доир турли-туман фикрлар, урф-одатлар ва
анъаналарни мужассамлаштиради. Ўзбек халқи бой эпик фольклор (достонлар,
эртаклар, масал ва маталлар, топишмоқлар, мифлар)га эгадир. Ўзбек халқ оғзаки
ижодининг барча жанрларида юксак инсоний, ахлоқий фазилатлар тараннум
этилади: болаларни оилада тарбиялаш, инсонийлик, инсонпарварлик, инсон
хилқатини ҳурмат қилиш, севги-муҳаббат, инсонлар ҳақида ғамхўрлик, дўстона
муносабатлар ва ҳар соҳада турли миллат вакиллари билан ҳамкорлик қилиш ва ҳ.к.
Миллий муҳит қуйидаги таркибий қисмлардан иборатдир: оила, микро
муҳит (маҳалла, кўча, қишлоқ, туман ва ҳ.к.), тарбиявий муҳит. Булар сиз миллий
тарбия ҳақида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас. Демак, фақатгина ана шундай шартшароитларга эга бўлган бўлажак ўқитувчиларгина ёш авлодни миллий руҳда
тариялашга қодирдир, бунинг асосий методлари эса: ишонтириш, ибрат-намуна,
рағбатлантириш ва жазолашдир.
2. Халқимизнинг ёзма адабий ва маданий мероси.
Миллий ғурур нафақат ўзбек ҳалқининг педагогикаси воситасида, балки
унинг иқтидорли, кучли шахслари томонидан яратилган моддий-маънавий
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маданияти орқали ҳам шакллантирилади. Ўрхун-Енисей (Онасой) ёдгорлиги номи
билан машҳур бўлган, ота-боболаримиз қолдирган ёдгорликнинг ўзиёқ
ёшларимизни ватанпарварлик, қаҳрамонлик, умуминсоний ва миллий қадриятлар
уйғунлигида тарбиялашга хизмат қилувчи омилдир. Шунинг ўзиёқ ёшларимизда
миллий ва умуминсоний қадриятлар натижаси ўлароқ, она-юрт, умуман инсоният
учун муҳим ва энг қадрли қадрият ҳисобланмиш ёш авлодда миллатлараро
муомала маданиятини тарбиялаш лозимлиги шак-шубҳа туғдирмайди.
3. Марказий Осиё, Хитой, Ҳиндистон, Япония ҳалқларининг маданий ва
адабий мероси.
Зароастризмнинг муқаддас китоби – “Авесто” Марказий Осиё, Озарбайжон,
Эрон, Яқин ва Ўрта Шарқ ҳалқларининг қадимий тарихи, маданияти, турмуш тарзи
ва урф одатларини қомусий ҳолда ўзида акс эттирган манбаа бўлиб, бунинг таъсири
ҳозирги кунимизда ҳам ислом дини билан уйғун тарзда ўз илдизига эгадир.
“Авесто” – қадимий ота-боболаримиз амал қилган қомусий асардир. Унда ўтмишга
доир сиёсий-фалсафий, аҳлоқий, ҳалқ оғзаки ижоди, жуғрофий, биологик,
психолого-педагогик, астрономик ва тиббиётга доир синалган билимлар ўз ўрнини
топгандир. “Авесто”нинг таълим тарбиявий имкониятларидан фойдаланиш
тарбиячиларга уч ижобий фазилатни ёшларда шакллантириш имконини беради: 1).
Яхши ният; 2). Яхши сўз (муомала маданияти); 3). Яхшилик қилиш [8].
“Қуръони Карим” мусулмон ҳалқларнинг муқаддас йўл-йўриғи баён
қилинган манба бўлиб, жаҳондаги миллиарддан ортиқ мусулмонларни ахлоқий,
маънавий жиҳатдан тарбияловчи тенгсиз манбаа ҳисобланади. Ислом дини Ўрта
Осиё ерли миллатлари шаклланиши билан бир вақтда бу ерларга кириб келганлиги
ҳам бу ерда яшовчи миллатларнинг урф-одат, ахлоқий муҳит ва бошқа-бошқа
жиҳатларидаги муштаракликда ўз аксини топди ва сингиб кетди, уларнинг миллий
маданияти шаклланишида асосий мезонлардан бири бўлиб қолди [2].
Қўйида Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорийнинг бизнинг
маънавий дунёмизни, бойитишга ёрдам берувчи, инсонларда миллатлараро
муомала маданиятини шакллантириш омили сифатида хизмат қилувчи хадисларни
келтирамиз:
Инсон зоти ва унинг миллати ҳақида. Ибн Шаҳоб ривоят қиладиларки, “ҳар
бир бола вафот этган бўлса, гарчи уни кофир ёки бузуқ хотин туққан бўлса ҳам,
жаноза ўқилгайдир. Ислом миллатида туғилган, ота-онаси мусулмонликни даъво
қилаётган ё ким онаси мусулмон бўлмаса ҳам, отаси ўзини “мусулмонман” деяётган
ҳар бир тирик туғилган болага жаноза ўқилгайдир. Чирқираб туғилмаган болага
тушиб қолганлиги сабабли, жаноза ўқилмайдир”. Расулуллоҳ Саллоллоҳу Алайҳи
Вассалам: “Аслида ҳар бир бола табиатан (соғлом) мусулмон туғилгайдир. Кейин,
ота-онаси уни, камчиликсиз туғилган ҳайвон боласининг думи, қулоғи ёким шоҳини
қирқитгандек, истаса яҳудий қилгайдир, истаса насоро қилгайдир, истаса мажусий
қилгайдир. Бирорта бузоқнинг қулоғи ёким думи кесилган ҳолда туғилганини
кўрганмисизлар”, – деганлар. Мазкур ҳадис жаҳонда туғилган ҳар бир инсоннинг
тенглигини тан олишга чақириш билан бирга ота-онанинг фарзанд камолоти, унинг
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тақдирида ўйнайдиган тарбиявий роли нақадар буюк эканлигини ўзида
мужассамлаштирган [9].
Буюк қомусий олим, педагог Абу Наср ал-Форобий инсонлар орасидаги
шахсий дўстона муносабатларни таърифлаб: «Дўстлик – икки кишининг
муносабатидаги мўътадил алоқадир» [6]. Унинг ортиғи ёки камлиги дўстликка путр
етказишини таъкидлаган эди. Унингча дўстона муносабатнинг ортиқлиги –
хушомадгўйликка, ози эса душманликка олиб келади.
Буюк мутафаккир Абу Райҳон Беруний Форобийнинг бу фикрини қўллабқувватлаган ҳолда, «Минерология» номли асарида ижобий ҳислатларга эга бўлган
дўсти бор инсон бахтлидир, «Ана шундай чин, ҳақиқий дўст кишида фақат битта
бўлади, бундан ортиқ бўлиши мумкин эмас, бошқа дўстларнинг кўп ёки оз бўлиши
одамнинг молу давлати, кишиларни ўзига жалб эта олиш қобилиятига боғлиқ» [6], деб ёзади.
Абу Али ибн Сино фикрича: «Дўстлик – инсоннинг шундай бир ҳолатидирки,
бунда бошқа бировга яхшилик исталади, шунда инсон яхшиликни ўзи учун
истамайди, балки уни бошқа биров учунгина истайди холос»[4].
М.Қошғарий «Девону луғотит турк» асарида ёшларни инсонга бўлган
муҳаббат, ватанга садоқат, илмга чанқоқлик, меҳмондўстлик, хушмуомалалик,
мардлик, инсонлар ўртасида дўстона муносабат, ижобий ахлоқий фазилатга
чақиради [7].
Юсуф хос Хожиб таълим-тарбия, маънавий камолот йўл-йўриқлари,
усуллари, чора-тадбирлари ҳақидаги дарслиги «Қутадғу билиг»да ёшларни ўзаро
меҳр-муҳаббат, ҳурмат, эҳтиёткорлик, тадбиркорлик, адолат, сабр-қаноат, илмга
интилиш, муомала маданиятини тинмай эгаллашга, бунинг учун кексалар
тажрибасига таянишга даъват этади[5].
XII аср мутафаккири Аҳмад Яссавий тасаввуфий йўналишида инсонларни бу
дунёда пок, ҳалол, беозор, етим-ғарибларга меҳр шафқатли бўлиб яшашга ундайди
[7].
Маҳмуд ибн Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад аз-Замахшарий ёш авлодни
тўғри сўзлик, илмга чанқоқлик, сабр-қаноатлик, зийраклик, дўстга ҳурмат, муомала
маданияти каби фазилатларни эгаллашга, пасткашлик, такаббурлик, вайсақилик,
сохта олимлик каби салбий хислатлардан нафратланишга чақиради[10].
Шайх Нажмиддин Кубро «Фи-ал-Адаб» («Одоб қоидалари») номли асарида
«Энг гўзал безак тавозелик, энг хунук нарса бахиллик; Ҳусни ҳулқ (чиройли ҳулқмуомала маданияти)дан кўра яхшилик қўшадиганроқ, ҳасаддан кўра ёмонлик
қўшадиганроқ нарса йўқдир,» деб ёзар экан, муомала маданиятини эгаллашга
ундайди [7].
Бурҳониддин Зарнуджий «Ўқувчига таълим йўлида қўлланма» асарида
ёшларга «Ўртоқ танлашга келсак, шундай ўртоқ танлаш керакки, ғайратли, софдил,
пок феъл-атвор эгаси бўлсин, лекин ялқов, ишёқмас, эзма, жиноятчи ва ўғрилардан
ўзингни йироқ тут» деб таълим беради. Унинг бу ўгитлари шубҳасиз миллатлараро
муомала маданиятини шакллантирувчи асосий тушунчаларни ўзида ифодалайди
[7].
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Улуғ ўзбек шоири, адабий тилининг асосчиси шоир ва мутафаккир Алишер
Навоийнинг «Хамса»сидаги қаҳрамонлар турли миллатга мансуб: Фарҳод-хитойлик,
Ширин-Арманистон маликаси, Шопур-форс рассоми, Лайли ва Қайс (Мажнун)
арабистонлик, Суқрот ва Сухайл – грек олимлари - бу образлар халқлар дўстлиги
тимсолидир.
Инсонлар орасидаги самимий дўстликни Навоий энг муҳим инсоний
фазилатлардан бири деб ҳисоблайди. А.Навоий ўз ватанини ғоятда севган, Хуросон
ва унинг пойтахти Ҳиротга ўзининг «Ҳайрат-ул-аброр» достонида бутун бир махсус
боб ажратганлиги бежиз эмас (ўн иккинчи ҳайрат.) Таниқли адабиётшунос
профессор А.Қаюмов қайд этганидек, Навоий инсонпарварлиги унинг фалсафийдидактик достони «Ҳайрат-ул-аброр»да ўз ифодасини топган илк уч «ҳайрат»ларда
Навоий коинот, ер ва инсон гўзаллигини мадҳ этади. Унингча буларнинг ҳар бири
тенг ҳуқуқли. Коинот, ер ва инсонда олий яратувчининг буюклиги, қудрати инъикос
этади. Навоий пантеистик қарашларининг моҳияти ана шундан иборат. Шунинг
учун ҳам Навоий Оллоҳга бўладиган муносабат инсонга бўладиган муомала ҳам бир
хил бўлишини орзу ва талаб қилади.
Шоир, файласуф, педагогнинг мазкур достони инсон учун хос бўлган барча
ижобий, ҳақиқий фазилатларни мужассамлаштирган: меҳнатни улуғлаш,
беғаразлик, бир-бирини севиш ва ҳурмат қилиш, илм олишга интилиш, ота-онани
ҳурматлаш, олийжаноб тамойилларга содиқлик ва ҳ.к. Мазкур асарда Навоий
томонидан ишлаб чиқилган одоб нормалари инсон шахсини ҳар томонлама
такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, унда асосий ўринни эгалловчи
инсонпарварлик, умуминсоний ахлоқий сифатлар талабаларда миллатлараро
муомала маданиятини шакллантириш учун манбаа бўлиб хизмат қила олади.
Шундай қилиб, Алишер Навоий ижоди ва фаолияти талабаларни
миллатлараро муомала маданияти руҳида тарбиялашга хизмат қилувчи, миллий
онгни шакллантирувчи, касбий тайёргарлигига таъсир этувчи қудратли омиллардан
биридир.
Алишер Навоийнинг издошлари унинг яхшилик, адолат, илмга интилиш,
инсонпарварлик, дўстлик, ватанпарварлик, миллий ғурур, хушмуомалалик каби
ғояларини
янги,
ўзига
хос
ва
такрорланмас
тарихий
шароитларда
ривожлантиришди.
Педагогик адабиётлар ва илмий тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики,
«Миллатлараро муомала маданияти» тушунчасини тавсифлашда ягона бир фикр
мавжуд эмас. Мазкур тушунча турлича изоҳланади: Масалан, муайян миллат
вакиллари ўртасидаги муносабатлар, ўзаро муносабатлардан иборат бўлиб, бундай
муносабатга киришувчи киши муайян миллий туйғу, онг, тил, маданиятни ўзида акс
эттиради, бунда синфийлик, ижтимоийлик миллийликка нисбатан белгиловчи
ўринни эгаллайди. Одоб этикаси сифатида, яъни «бошқа миллат вакилларига,
маданияти, тилига нисбатан эҳтиёткорлик ва ҳурмат билан муносабатда бўлиш,
уларга ёрдам беришга тайёрлик, барча қардош ҳалқлар миллий қадриятларига
доимий қизиқишдан иборат».
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Бироқ бундай изоҳлар бизнинг назаримизда бирёқламадир. Чунки уларда
миллий субъективлик даражаси акс этмаган. К.Хоназаровнинг фикрича,
миллатлараро муомала маданияти – бу умуминсоний принцип, қоида ва методлар
интеграциясидан иборат бўлиб, булар инсоннинг жамиятда ижтимоийлашувини
таъминлайди, конкрет миллатнинг миллий характерини ҳамда бошқа
миллатларнинг энг ижобий фазилатларини ўзида ифодалайди. М.С.Джунусов
фикрича, миллатлараро муомала маданияти «ўзга миллат тили, маданияти, урфодатини ҳурмат қилиш ҳамда уларга ўзиникини андоза сифатида қабул қилишни
талаб этмасликни англатади. И.Апине мазкур тушунча билан юксак муомала
маданиятини бир хил деб изохлайди. Р.Б.Абдусатторов уни юксак даражада
ривожланган миллий муносабатларнинг меҳнаткашлар онгида акс этиши ҳамда
амалиётда қўлланишидир деб тушунтиради. Е.А.Крачковская, Р.Г.Абдуллатиповлар
миллатлараро муомала маданияти тушунчаси одоб нормаларига мос келади деб
ҳисоблашади.
Бизнингча, юқоридаги изоҳларда мазкур тушунчанинг айрим томонларигина
акс этган холос. Бизнинг назаримизда миллатлараро муомала маданияти тушунчаси
муайян миллат вакили шахсиятида шаклланган миллий ҳамда умумбашарий
қадриятлар асосида юзага келувчи инсоний фазилатлар мажмуидан иборат, ўз
кўлами жиҳатидан маънавий маданият, одоб маданияти тушунчаларидан кенг,
умуман маданият тушунчасидан эса торроқ бўлган интегратив тушунчадир.
Миллатлараро муомала маданияти муайян миллат вакилининг ўз миллатига
(автостереотип) ҳамда ўзга миллат (гетеростереотип)га бўлган муносабатида намоён
бўлади. Бунда миллий тарбия ҳал этувчи роль ўйнаши шубҳасиз.
Хулоса қилиб айтганда, бўлажак ўқитувчиларда миллатлараро муомала
маданиятини шакллантириш унинг миллий мафкуравий, ватанпарварлик,
байналмилаллик, миллий маънавий – умумахлоқий ва умуммаданий тайёргарлиги
билан узвий боғлиқдир. Бу алоқадорлик шунда яққол кўринадики, миллатлараро
муомала маданияти тарбиясини юқорида санаб ўтилган шахсий фазилат ва
қадриятларни шакллантириш жараёнидагина амалга ошириш мумкин.
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